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Araflt›rma Makalesi

Körpe Arpa Has›l›n›n Farkl› Yöntemlerle Konserve Edilmesinin Yem
Kalitesi ile Toklularda Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi
Üzerine Etkisi
Fuat GÜRDO⁄AN, P›nar TATLI, ‹. Halil ÇERÇ‹, M. Ali AZMAN
F›rat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Anabilim Dal›, Elaz›¤ – TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 04.03.2001

Özet: Bu çal›flmada ikinci ürün olarak silajl›k arpan›n yetifltirilme olana¤› ile birlikte, körpeyken hasat edilmek zorunda kal›nan arpa
has›l›n›n farkl› yöntemlerle konserve edilmesinin silaj kalitesi ve toklularda besin maddelerinin sindirilme derecesi üzerine olan etkisi
incelenmifltir.
Araflt›rma 6 x 6 latin kare deneme düzeninde ve 8 ayl›k canl› a¤›rl›kta 6 bafl Akkaraman erkek toklu üzerinde yürütülmüfltür.
Araflt›rma 6 gruptan oluflmufltur. Buna göre, 24-48 saat çat› alt›nda pörsütülerek silolanan Pç grubunu, 24-48 saat toprak üstünde
pörsütülerek silolanan Pt grubunu, HCl ile ifllenmifl samanla kar›larak (%20 saman+%80 yafl has›l) silolanan Y+S grubunu, biçildi¤i
gün yafl olarak silolanan Y grubunu, toprak üstünde kurutulan Kt grubunu ve çat› alt›nda kurutulan Kç grubunu oluflturmufltur.
Silajlar›n pH düzeyleri gruplarda s›ras›yla 4,16, 4,25, 3,65, 3,92; gruplarda kuru madde düzeyleri s›ras›yla %31,91; 32,14; 31,30;
20,39; 89,26; 90,07 olarak tespit edilmifltir. Günlük kuru madde tüketimi gruplarda s›ras›yla 825,42; 781,69; 803,57; 739,77;
564,95; 714,57 olarak bulunmufltur (P<0,05). Gruplarda kuru madde sindirimi s›ras›yla %65,67; 62,45; 63,67; 61,23; 57,99;
59,59; ham protein sindirimi s›ras›yla % 65,85; 62,11; 63,35; 60,47; 55,02; 57,92 (P<0,05); ham selüloz sindirimi s›ras›yla
%67,21; 65,21; 67,05; 64,07; 62,28; 62,51(P<0,05) olarak belirlenmifltir.
Bu çal›flmada yem kalitesi ve besin madde sindirimi yönünden Pç grubunun di¤er gruplardan, Kç grubunun ise Kt grubundan daha
iyi oldu¤u tespit edilmifltir.
Anahtar Sözcükler: Silaj, Arpa, Yem Tüketimi, Sindirim, Toklu

The Effects on Food Intake and Nutrient Digestibility of Different Conservation Methods of
Whole Crop Barley Harvested at Boot Stage in Lambs
Abstract: This study was conducted to determine the effects on food intake and nutrient digestibility of different methods of
conservation of whole crop barley harvested at boot stage and the feasibility of producing whole crop barley as a second crop after
cereal harvest. In this study, six male 8-month-old Akkaraman lambs were used. The experiment was carried out with individual
boxes of 6X6 Latin square design. This study included six groups. The Pç group was ensiled after wilting 24-48 h under a roof, the
Pt group was ensiled after wilting for 24-48 h on the ground, the Y+S group was ensiled while fresh by adding straw treated with
HCl (fresh material 80%+straw 20%), the Y group was ensiled fresh on the day of harvesting, the Kt group was dried on the ground
and the Kç group was dried under a roof.
The pH of silages and dry matter levels were determined to be 4.16, 4.25, 3.65 and 3.92; 31.91, 32.14, 31.30, 20.39, 89.26,
90.07% in the Pç, Pt, Y+S, Y, Kt and Kç groups, respectively. Dry matter intakes of lambs were determined to be 825.42, 781.46,
803.57, 739.77, 564.95 and 714.57 g in the Pç, Pt, Y+S, Y, Kt and Kç groups, respectively. Dry matter, crude cellulose and protein
digestibility were determined to be 65.67, 62.45, 63.67, 61.23, 57.99, 59.59% (P<0.05); 67.21, 65.21, 67.05, 64.07, 62.28,
62.61% (P<0.05); and 65.85, 62.11, 63.35, 60.47, 55.02, 57.92% (P<0.05) in the Pç, Pt, Y+S, Y, Kt and Kç groups,
respectively.
In this study it was determined that in terms of feed quality and nutrient matter digestibility the Pç group was better than the other
groups, and that the Kç group was better than the Kt group.
Key Words: Silage, Barley, Food Intake, Digestibility, Lambs
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Girifl
Yar› kurak iklime sahip bölgelerde teknolojinin
geliflmesiyle birlikte, yer alt› sular›ndan ve kurulan
barajlarla akarsulardan daha etkin biçimde yararlan›lmaya
bafllanmaktad›r. Sulama imkan› artt›kça, yeflil yem olarak
ikinci ürünün yetifltirilmesi kolaylaflmaktad›r. Fakat, söz
konusu bu uygulama ile elde edilen yeflil yemlerin, taze
olarak k›sa sürede tüketilmesi olas› olmad›¤› için, kurutma
veya silolama yöntemleriyle konserve edilmesi durumu
gündeme gelmektedir.
Yap›lan bir çal›flmada (1), pörsütülerek haz›rlanm›fl
çay›r otu silaj›nda, kuru otuna göre organik madde ve
enerji sindiriminin daha yüksek ç›kt›¤› ortaya konmufltur.
Ayn› flekilde, Aronen (2), arpa has›l› silaj›n›n, kuru otuna
göre daha iyi sindirilebilir nitelikte oldu¤unu saptam›flt›r.
Ancak, zaman zaman ikinci ürün olarak silajl›k yeflil
yem üretiminde, ana ürünün ekimine f›rsat verebilmek için
bu yemlerin, silajlama olgunlu¤una (%25-35 KM)
gelmeden (3,4) biçilip silaj yap›lmas› zorunlulu¤u ile karfl›
karfl›ya kal›nmaktad›r. Zimmer (5), ideal kuru madde
düzeyine ulaflmadan, körpe olarak yap›lan silajlarda, silo
suyu ile önemli ölçüde besin madde kayb› olufltu¤unu
bildirmektedir. Bu nedenle, silaj materyalinin ideal kuru
madde düzeyine eriflebilmesi için, havalar müsaade etti¤i
taktirde, pörsütülmesi durumu gündeme gelmektedir.
Böylelikle de, besin madde kayb› afla¤›ya çekilebilmektedir.
Nitekim, yemlerin su içeri¤i ile fermantasyon kay›plar›
aras›nda, s›k› bir iliflki bulunmaktad›r (5, 6). Öyle ki, su
düzeyi yüksek materyalin silolanmas›nda, pörsütülmüfle
göre daha fazla fermantasyon gaz› ve silo suyu ile besin
madde kayb› meydana gelmektedir (7). Pörsütme
s›ras›nda, az da olsa, yeflil yemlerde oksidasyon kayb›
flekillenmekte ancak, pörsütme ile silo yeminin kuru
madde düzeyinin yükseltilmesinden dolay›, silolama
s›ras›ndaki fermantasyonun seyri de iyilefltirilmektedir (7,
8, 9). Silaj materyalinin pörsütülmesi, silajlar›n hayvanlar
taraf›ndan tüketilme oran› ile birlikte, sindirilme derecesini
de belirgin biçimde art›rmaktad›r (10). Buna paralel
olarak, Acosta ve ark.(11)’n›n süt ineklerinde yapt›¤› bir
çal›flmada, pörsütülerek yap›lm›fl arpa has›l› silaj›n›n kuru
madde sindirilme oran›n›n, pörsütülmemifle göre daha
yüksek ç›kt›¤› tespit edilmifltir. Süt döneminde kuru
madde düzeyi düflük iken silolanm›fl arpa silaj› yedirilen süt
ineklerinin, hamur k›vam› döneminde kuru madde düzeyi
yüksek iken silolanm›fl arpa silaj› yedirilenlere göre, daha
az kuru madde tükettikleri bildirilmektedir (12).
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Ayr›ca, pörsütme imkan›n›n olmad›¤› durumlarda, silaj
materyalinin kuru madde düzeyini art›r›p ortam›n pH’s›n›
düflürmek amac›yla, HCl ile ifllenerek kullan›labilir enerji
düzeyi yükseltilmektedir ve elde edilen bu materyalin
pH’s› düflürülmüfl samanla kar›lmas›, bir baflka uygulama
yöntemi olarak ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim, kuru
maddenin sindirilme derecesi üzerine olan etkilerini
ortaya koymak için yap›lm›fl baz› çal›flmalara bak›ld›¤›nda,
saman›n HCl ile ifllenmesinin, saman›n kuru madde
sindirilme derecesini %6-7 oran›nda yükseltti¤i
görülmektedir (13, 14, 15). Bunun nedeni de, HCl ile
ifllemenin, hücre duvar› maddelerinin kullan›m›n›
art›rmas›ndan kaynaklanmaktad›r (13). Nitekim, Çerçi ve
ark.(16)’n›n yapt›¤› bir çal›flmada, yafl olarak,
pörsütülerek ve HCl ile ifllenmifl samanla kar›larak
silolanan arpa has›llar›n›n in vitro kuru madde sindirilme
dereceleri s›ras›yla, %60,63; %64,32 ve %62,24 olarak
tespit edilmifltir.
Bu görüfllerden yola ç›karak, bu çal›flmada, ikinci ürün
olarak üretilen ve körpeyken hasat edilmek zorunda
kal›nan arpa has›l›n›n, toprak üstünde ve çat› alt›nda
kurutulmas›n›n yan›nda, 4 farkl› yöntemle silolanmas› gibi
konserve yöntemlerinin, toklularda kuru madde tüketimi
ve besin maddelerinin sindirilme derecesi üzerine olan
etkisinin tespit edilebilmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Yem Materyali: Sonbaharda ekilmifl olan silajl›k arpa,
May›s ay›nda körpe döneminde biçilmifl ve bu körpe arpa
has›l› konserve tekniklerine göre 6 gruba ayr›lm›flt›r.
Buna göre, biçildi¤i tarlada toprak üstüne ince bir biçimde
yay›larak do¤al flartlara aç›k bir yöntemle kurutulan has›l
(Kt) grubunu, hava ak›m›na aç›k bir çat› alt›nda çok ince
bir flekilde yay›larak kurutulan has›l (Kç) grubunu,
silotrakta k›y›larak yafl olarak (KM = %22,41) silolanan
has›l (Y) grubunu, 24-48 saat çok iyi havaland›r›lan bir
çat› alt›na serilmifl ve gölgede pörsütüldükten sonra
silotrakta k›y›larak silolanm›fl has›l (Pç) grubunu,
silotrakta k›y›ld›ktan sonra (KM = %34,01), ortam›n
pH’s›n› düflürmek ve silajl›k materyalin kuru madde
düzeyini, 24-48 saat pörsütülmüfl olan›nkine ç›karabilmek
amac›yla HCl ile ifllenmifl samanla homojen bir flekilde
kar›larak (KM = %34,75) silolanan has›l (Y+S) grubunu
ve biçildi¤i tarlada 24-48 saat pörsütüldükten sonra (KM
= %35,73) silotrakta k›y›larak silolanan has›l (Pt)
grubunu oluflturmufltur. Silo kab› olarak kullan›lan 200
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kg’l›k metal silolara silo materyali ayakla çi¤nenmek
suretiyle s›k›flt›r›lm›fl ve a¤›zlar› naylon branda ile
kapat›larak üzerlerine a¤›rl›k konmufltur. Silolama
s›ras›nda silo materyaline % 1 tuz ve % 1 fleker ilave
edilmifltir. Silo kaplar› 45 gün sonra aç›larak silaj
örnekleri al›nm›fl,
kuru madde ve pH düzeyleri
belirlenmifl daha sonra hayvan denemesine geçilmifltir.
Hayvan Materyali ve Deneme Düzeni: Araflt›rmada,
canl› a¤›rl›klar› birbirine yak›n ortalama 8 ayl›k, 6 bafl
erkek Akkaraman toklu deneme hayvan› olarak
kullan›lm›flt›r. Deneme 6X6 latin kare deneme düzeninde
F›rat Üniversitesi Veteriner Fakültesi E¤itim ve Uygulama
Çiftli¤indeki ferdi padoklarda yürütülmüfltür. Çal›flman›n
her döneminde 10 günlük al›flt›rma ve 10 gün süre ile de
yem tüketiminin tespiti yap›lm›fl, ard›ndan sindirim
derecesinin tespiti için, 7 gün süre ile d›flk› örnekleri
toplanm›flt›r Al›flt›rma ve yem tüketiminin tespit edilmesi
s›ras›nda, hayvanlar ad libitum yemlenmifllerdir. Yem
tüketiminin tespiti için yemler tart›larak hayvanlara
verilmifl, ertesi gün sabah yemlemesinden önce
yemliklerdeki art›k yemler toplan›p tart›larak verilen
yemden ç›kart›lm›flt›r. Sindirilme derecesinin tespiti için,
d›flk› örneklerinin al›nmas› s›ras›nda ve söz konusu
örneklemeye bafllamadan 3 gün önceden itibaren, ad
libitum olarak tüketti¤i yemin %90’› hayvanlara
verilmifltir. Su ise, ad libitum olarak sunulmufltur.
Silaj Örneklerinin Analize Haz›rlanmas›: Silajlar›n
yap›ld›¤› torbalar aç›ld›¤›nda, her torban›n üst, alt ve orta
k›sm›ndan eflit miktarda olmak üzere, toplam 5 kg örnek
al›narak iyice kar›flt›r›lm›flt›r. Kar›flt›r›lan 5 kg’l›k örnekten
de 2 kg kadar al›n›p analizlerde kullan›lm›flt›r. Silajlar›n
pH’s›n› tespit edebilmek için, 15 g silaj örne¤i bir behere
al›n›p üzerine 100 ml saf su ilave edilerek çalkalay›c›ya
yerlefltirilmifl ve yar›m saat çalkalanm›flt›r. Ard›ndan, pH’s›
ölçülmüfltür. Silajdaki gibi, kuru ot y›¤›n›n›n de¤iflik
yerlerinden, usulüne uygun olarak örnekler al›narak
analize haz›rlanm›flt›r.
Sindirim Denemesinde Örnek Toplama: Al›flt›rma ve
yem tüketiminin tespit edilme dönemlerinden sonra,
hayvanlar›n arkas›na ba¤lanan sa¤lam ve su kaybetmeyen
plastik bez torbalar yard›m›yla d›flk› örnekleri, sabah ve
akflam günde 2 kez olmak üzere, 7 gün süre ile toplan›p
tart›larak her hayvan için günlük d›flk› miktarlar›
belirlenmifltir. Her gün toplanm›fl olan d›flk›
örneklerinden, ayr› ayr› olmak üzere 100’er g al›nm›fl ve
60°C’de 36-48 saat kurutulup ö¤ütülerek ham besin
maddelerinin analizi için haz›r hale getirilmifltir.

Analitik ‹fllemler: Yem ve d›flk› örneklerinde, kuru
madde, ham kül, organik madde, ham protein ve ham ya¤
düzeyleri A.O.A.C. (17)’de belirtilen yöntemlere göre,
ham selüloz düzeyi ise, Crampton ve Maynard (18)’›n
bildirdi¤i yönteme göre belirlenmifltir.
‹statistiksel Analizler: Konserve gruplar› aras›ndaki
fark›n de¤erlendirilmesi, Minitab paket program›ndaki
Latin Kare deneme düzeninde Annova modeline göre
de¤erler oluflturularak yap›lm›flt›r (19).

Bulgular
Silo gruplar›nda yap› ve koku bak›m›ndan pek farkl›l›k
gözlenmezken, pörsütülerek yap›lan silajlarda rengin, az
da olsa solgun oldu¤u görülmüfltür. Silolanm›fl ve
kurutulmufl yemlerin ham besin madde düzeyleri Tablo
1’de, deneme gruplar›ndaki ham besin maddelerinin
sindirilme derecesi Tablo 2’de sunulmufltur.

Tart›flma
Kurutularak konserve edilmifl has›llarda yap›lan
duyusal muayenede, çat› alt›nda kurutulan has›l›n, günefl
alt›nda kurutulan has›la göre, do¤al ot rengini muhafaza
etti¤i ve özellikle yaprakça daha zengin ve daha yumuflak
bir yap›ya sahip oldu¤u saptanm›flt›r. Günefl alt›nda
kurutulan ve güneflte pörsütülen arpa has›l›n›n rengindeki
aç›lma ve sararman›n nedeni, günefl ›fl›nlar›n›n etkisiyle,
yap›s›ndaki beta karoten ve ksantofilin büyük bir k›sm›n›n
kaybolmas›ndan ileri gelebilir. Nitekim, toprak üzerinde
kurutulan otlarda, beta karotenin hemen tamamen
kaybolabildi¤i bildirilmektedir (20, 21). Silaj gruplar›nda
yap›lan duyusal muayenelerde, koku ve yap› niteli¤i
bak›m›ndan, gruplar aras›nda bir farkl›l›k saptanamam›fl
ve bu sonuç, silolama yöntemlerinin tekni¤ine uygun
olarak yap›lmas›na ba¤lanm›flt›r. Farkl› yöntemlerle
silolanan silajlar›n pH de¤erlerinin Y, Y+S, Pç ve Pt
gruplar›nda, s›ras›yla 3,92, 3,65, 4,16 ve 4,25 oldu¤u
saptanm›flt›r.
Buna göre en yüksek pH de¤eri,
pörsütülmüfl silajlarda gözlenmektedir. Ancak, Pç ve Pt
gruplar›ndaki silajlar›n kuru madde oranlar› göz önüne
al›nd›¤›nda (Tablo 1), bu de¤erlerin normal s›n›rlar
içerisinde kald›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim, konuya
iliflkin literatür verilerinde (21, 22), pörsütülmüfl
silajlarda, silaj kuru maddesinin %30’a kadar ç›kmas›
durumunda, pH de¤erinin de, 4,5’un alt›nda olmas›
gerekti¤i bildirilmektedir. Di¤er bir deyiflle, pH de¤eri
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Tablo 1.

Araflt›rmada Kullan›lan Yemlerin Ham Besin Madde Bileflimleri, %.

pH
KM*
HK**
OM **
HS **
HP **
HY**
NÖM**

Pç

Pt

Y+S

Y

Kt

Kç

4,16
31,91
11,19
88,81
27,01
10,03
3,10
48,67

4,25
32,14
10,79
89,21
28,65
9,96
3,43
47,17

3,65
31,30
12,12
87,88
29,38
9,18
3,86
45,46

3,92
20,39
12,14
87,86
27,84
9,24
3,20
47,58

89,26
10,01
89,99
36,24
7,72
3,80
42,23

90,07
11,21
88,79
34,67
8,43
3,14
42,55

* Taze Materyal Üzerinden
** Kuru madde üzerinden
KM : Kuru Madde , HK: Ham Kül, OM: Organik Madde, HP: Ham Protein, HS: Ham Selüloz,
HY : Ham Ya¤, NÖM: Azotsuz Öz Madde
Pç : 24-48 saat çok iyi havaland›r›lan bir çat› alt›na serilmifl ve gölgede pörsütüldükten sonra silotrakta k›y›larak silolanm›fl has›l grubu
Pt : Biçildi¤i tarlada 24-48 saat pörsütüldükten sonra (KM = %35,73) silotorakta k›y›larak silolanan has›l grubu
Y+S : HCl ile ifllenmifl samanla homojen bir flekilde kar›larak (KM = %34,75) silolanan has›l grubu
Y : Silotrakta k›y›larak yafl olarak (KM = %22,41) silolanan has›l grubu
Kt : Biçildi¤i tarlada toprak üstüne ince bir biçimde yay›larak do¤al flartlara aç›k bir yöntemle kurutulan has›l
Kç : Hava ak›m›na aç›k bir çat› alt›nda çok ince bir flekilde yay›larak kurutulan has›l grubu

Tablo 2.

Araflt›rma Gruplar›nda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Oranlar›, %.
Pç

KM
HK
OM
HS
HP
HY
NÖM

65,67a
44,17
70,53a
67,21a
65,85a
71,06
72,18a

Pt
62,45bc
43,47
66,23ab
65,21ab
62,11abc
70,58
65,54ab

Y+S
63,67ab
43,54
68,44a
67,05a
63,35ab
70,70
69,37ab

Y
61,23bc
43,92
66,07ab
64,07ab
60,47bc
67,95
67,91ab

Kt
57,99cd
42,86
62,09b
62,28b
55,02d
65,88
61,00b

Kç
59,59c
43,04
62,37b
62,61b
57,92cd
67,86
63,49ab

SEM
0,58*
1,300,76*
0,50*
0,80*
2,251,31*

Ayn› s›rada farkl› harf tafl›yan de¤erler birbirinden farkl› bulunmufltur.
*: P<0.05 -: P>0.05
KM : Kuru Madde , HK: Ham Kül, OM: Organik Madde, HP: Ham Protein, HS: Ham Selüloz,
HY : Ham Ya¤, NÖM: Azotsuz Öz Madde
Pç : 24-48 saat çok iyi havaland›r›lan bir çat› alt›na serilmifl ve gölgede pörsütüldükten sonra silotrakta k›y›larak silolanm›fl has›l grubu
Pt : Biçildi¤i tarlada 24-48 saat pörsütüldükten sonra (KM = %35,73) silotorakta k›y›larak silolanan has›l grubu
Y+S : HCl ile ifllenmifl samanla homojen bir flekilde kar›larak (KM = %34,75) silolanan has›l grubu
Y
: Silotrakta k›y›larak yafl olarak (KM = %22,41) silolanan has›l grubu
Kt : Biçildi¤i tarlada toprak üstüne ince bir biçimde yay›larak do¤al flartlara aç›k bir yöntemle kurutulan has›l
Kç : Hava ak›m›na aç›k bir çat› alt›nda çok ince bir flekilde yay›larak kurutulan has›l grubu

aç›s›ndan hem güneflte, hem de gölgede pörsütülmüfl
silajlar kaliteli olarak de¤erlendirilebilir. Gruplarda en
düflük pH de¤eri de, HCl ile ifllenmifl saman ilave edilerek
kuru madde miktar› art›r›lm›fl silaj grubunda gözlenmifltir.
Bu durum ise, samanla gelen HCl’ den ve toplam asit
oran›n›n yüksek oluflundan kaynaklanm›fl olabilir.
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Ham besin maddelerinin sindirilme derecelerine
bak›ld›¤›nda (Tablo 2), kuru madde, organik madde, ham
selüloz, ham protein, ve azotsuz öz maddenin sindirilme
derecelerinin, gruplar aras›nda istatistiksel olarak önemli
ç›kt›¤› tespit edilmifltir (p<0,05). Çat› alt›nda ve toprak
üzerinde pörsütülerek yap›lan silajlara göre, yafl has›l
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silaj›nda kuru maddenin sindirilme derecesinin (s›ras›yla
%65,67, %62,45 ve %61,23) daha düflük ç›kmas›na,
pörsütülmüfl gruplarda, pörsütülmemifl has›l silaj›na göre,
kolay sindirilebilir organik maddenin daha az kayba
u¤rayarak silajda kalmas›, yafl has›l silaj›nda ise,
pörsütülmüfl gruplar›n tersine, ham selülozun fazla
bulunmas›n›n neden oldu¤u düflünülebilir. Zira, ham
selüloz ve hücre duvar› maddelerinin rasyonda
yükselmesi, organik maddenin sindirilme derecesini
düflürmektedir (23, 24, 25). Nitekim, silaj gruplar›
aras›ndaki en düflük organik madde sindirilme derecesi,
pörsütülmemifl grupta tespit edilmifltir (P>0.05). Yine
yap›lan bir çal›flmada (11), pörsütülmemifle göre
pörsütülerek yap›lm›fl arpa has›l› silaj›n›n kuru madde
sindirilme oran›n›n daha yüksek ç›kt›¤› saptanm›flt›r.
Yine, HCl ile ifllenmifl saman ilave edilmifl silaj grubunda
da, pörsütülmemifl silaja göre, kuru maddenin sindirilme
derecesinin matematiksel olarak yükselmesi, HCl ile
ifllemenin, hücre duvar› maddelerinin kullan›m›n›
artt›rmas›na (13) ba¤lanabilir. Saman› HCl ile ifllemenin,
kuru madde sindirilme derecesine olan etkilerini ortaya
koymak için yap›lm›fl baz› çal›flmalarda (13, 14, 15),
saman›n HCl ile ifllenmesinin, saman›n kuru madde
sindirilme derecesini %6-7 oran›nda yükseltti¤i
bildirilmektedir. Silaj gruplar›ndaki ham selüloz ve ham
proteinin sindirilme derecelerinde ise, yine kuru maddenin
sindirilme derecesine benzer bir tablo ortaya ç›kmakta ve
çat› alt›nda pörsütülerek silolanan has›l, burada da
üstünlü¤ünü devam ettirmektedir. Bu durum, besin
maddelerinin sindirilme derecesi üzerine etkili olan ham
protein ve ham selüloz düzeyinin di¤er silaj gruplar›na
oranla bu grupta farkl› olmas›na ba¤lanabilir. Nitekim
ham protein düzeyi yüksek olan yemlerin ham proteinin
sindirilme derecesinin daha yüksek oldu¤u bildirilmektedir
(1). Ayn› flekilde, silaj materyalinin pörsütülmesinin,
silajlar›n hayvanlar taraf›ndan tüketilme oran› ile birlikte,
besin maddelerinin sindirilme derecesini de belirgin
biçimde artt›rd›¤› bildirilmektedir (10). Kurutularak

haz›rlanan has›llar›n besin maddelerinin sindirilme
derecelerine bak›ld›¤›nda ise, çat› alt›nda kurutulan
grubun besin maddelerinin sindirilme derecesinin, toprak
üzerinde kurutulana göre, daha yüksek ç›kt›¤› ancak bu
fark›n istatistiksel olarak önemli olmad›¤› tespit edilmifltir
(Tablo 2). Nitekim, toprak üzerinde kurutulan otlarda,
günefl ›fl›nlar› ve ya¤mur sular› gibi etkenlerin, özellikle
kullan›labilir besin madde düzeylerinde önemli kay›plar
meydana getirerek, proteinin sindirilme derecesi üzerine
olumsuz etki yapt›¤› (26, 27, 28) ve kuru maddenin
sindirilme katsay›s›n› düflürdü¤ü (29, 30, 31)
bildirilmekte ve çat› alt›nda kurutmada, söz konusu
olumsuz etkenler ortadan kalkt›¤› için, bu gruptaki besin
maddelerinin sindirilme derecesinin, toprak üzerinde
kurutulan gruba göre, daha yüksek ç›kmas›n›n tesadüfen
olmad›¤› aç›kça görülmektedir.
Çat› alt›nda kurutulan arpa has›l›n›n besin
maddelerinin sindirilme derecesi, silaj gruplar›n›n besin
maddelerinin sindirilme derecesine göre, daha düflük
bulunmufltur (Tablo 2). Bu durum, ham besin
maddelerinin sindirilme derecesi üzerine olumsuz yönde
etkili olan, ham selüloz oran›n›n silaj gruplar›na göre,
kurutulan has›lda daha yüksek olmas›na ba¤lanabilir.
Nitekim yap›lan bir çal›flmada (21), yoncan›n
silolanmas›n›n, çat› alt›nda ve toprak üstünde
kurutulmas›na göre, kuru madde ve proteini daha iyi
korudu¤u görülmüfl ve kuru maddenin sindirilme derecesi
gruplarda, s›ras›yla %83, %81 ve %75 olarak tespit
edilmifltir. Benzer etki çay›r otunda da saptanm›flt›r (1).
Sonuç olarak, körpe arpa has›l›n›n özellikle çat› alt›nda
pörsütülerek veya pörsütme imkan›n›n olmad›¤›
durumlarda, kuru madde düzeyini artt›r›p ortam›n pH’s›n›
düflürmek amac›yla haz›rlanan, HCl ile ifllenmifl samanla
kar›larak karma silo materyali halinde silolanmas›n›n ve
yine arpa has›l›n›n, toprak üzerinde kurutulmas›na k›yasla
çat› alt›nda kurutulmas›n›n yem kalitesi ve besin
maddelerinin sindirilme derecesi aç›s›ndan daha iyi oldu¤u
kan›s›na var›lm›flt›r.
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